Đại cục đã định!

Tất cả mọi người đều thở dài một hơi, điên cuồng hét lên thành tiếng.

Đánh bại đại quân yêu ma có nghĩa là bọn hắn không cần thủ thành nữa rồi, có nghĩa là bọn hắn không cần phải chết nữa.

Nam Bất Hưu cũng vô cùng mừng rỡ, vốn nghĩ hôm nay sẽ giao phó sinh mạng.

Hiện tại tất cả đã ổn thỏa. Không cần chiến đấu nữa.

“ Các huynh đệ, đợi Nhạc Võ Quân trở về, tất cả mọi người đều đến Hưng Võ lâu đi, chúng ta sẽ không say không về! Tất cả chi phí ta sẽ bao hết!”

Nam Bất Hưu rống to.

“ Nam lão đại vạn tuế!”

“ Tôi yêu người, Nam lão đại!”

“ Nam lão đại à, ta sẽ sinh con gái cho ngài!”

“ ...”

“ Ha ha”

Nam Bất Hưu vô cùng vui mừng, tuy rằng hắn nghe câu nói sẽ sinh con gái cho hắn từ miệng của một nam nhân, hắn cũng không để ý nhiều. Hiện tại cực kỳ cao hứng.

Khu vực số 66 Long Tiết phát ra âm thanh gầm gừ của núi biển, những khu vực khác cũng giống như vậy, mỗi nơi đều có tiếng gầm của núi biển. Phát ra những tiếng gầm to, hưng phấn vô cùng.

Dù sao tất cả mọi người đều đã trải qua một sự thay đổi nhanh đến chóng mặt. Từ quyết tâm liều mạng dù biết sẽ chết đến bình an vô sự.

Loại biến đổi cấp tốc này làm cho tất cả mọi người hưng phấn gầm to. Nhất định phải phát tiết ra ngoài mới được. Không thì sẽ bị ức chế chết mất.

Mỗi tiếng gầm to, toàn bộ khắp nơi trong Long thành đều sôi trào.

Bên trong khu vực biên cương cũng có một lượng lớn độn quang bay về phía chiến trường.

Gia nhập chiến đấu, cắn giết yêu ma.

Âm thanh yêu ma phát ra cực kỳ thảm thiết, kéo dài cho đến rạng sáng ngày hôm sau.

Tất cả yêu ma đều bị đánh chết, không có một con nào chạy thoát.

Điều Nam Bất Hưu nghi hoặc nhất chính là đại quân không ngay lập tức trở về mà lại bay vào sâu bên trong Đại Hoang.

Độn quang từ trong biên cương bay tới cũng theo sát phía sau.

“ Hả? Tại sao đại quân lại không trở về vậy?”

Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau, không hiểu vì sao đã đánh bại hết yêu ma rồi mà vẫn chưa trở về thành Khai Long, mà lại bay về hướng Đại Hoang.

“ Lẽ nào!”

“ Lẽ nào Nhạc Võ Quân muốn chiếm lĩnh địa bàn yêu ma, mở rộng cương vực nhân tộc chăng?”

Nghĩ như vậy, trong nháy mắt Nam Bất Hưu nhiệt huyết dâng trào!

Mấy ngàn năm nay thành Khai Long không động đến những khu vực khác. Nếu làn này cương vực nhân tộc mở rộng, thì không còn nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là chiến công cực lớn!

Mà mấy người bọn hắn cũng được coi là những nhân chứng lịch sử, nói không chừng biểu hiện bọn hắn anh dũng thủ thành tối hôm qua còn có thể được truyền đi, được người đời sau hết mực khen ngợi!

Tuy rằng bọn hắn không có giao chiến, nhưng mà không hề sợ chết, không chút do dự thay thế Nhạc Võ Quân trú đóng Long thành, tinh thần này rất đáng được khen ngợi đấy nhé!

Nam Bất Hưu đắc ý nhớ lại.

Lúc này, người trên tường thành bỗng nhiên xì xào bàn tán. Nam Bất Hưu tự tin nghe ngóng.

“ Ngươi biết tại sao lần này lại có thể đánh thắng hay không?”

Có người ấp ấp mở mở nói.

Người phía sau cao giọng nói:” Đương nhiên là nhờ Nhạc Võ Quân anh dũng và Hỗn Nguyên Kim Đấu đại trận quá tuyệt vời rồi! Còn có thể là vì điều gì khác nữa chứ?”

Người kia bị á khẩu, một lúc sau mới nói:

“ Đương nhiên.... đúng là vậy. Nhưng mà người có công mấu chốt nhất chính là đại tiểu thư, Tề công tử, Nhạc công tử, Long công tử và Hoàng công tử!”

Mặt người phía sau đen lại:” Đại tiểu thư không phải là không có mặt ở trên tường thành sao? Thế thì làm sao gọi là có công được?”

“ Ngươi là người phàm trần làm sao có thể lý giải sự lợi hại của đại tiểu thư được. Đại tiểu thư đã đơn phương độc mã giết chết phần lớn Yêu Vương, đây chính là lý do khiến đại quân yêu ma không chịu nổi một kích trước Nhạc Võ Quân và Thiên Sát Quân đấy! Không thì vì sao nhiều năm như vậy vẫn chưa thể đánh bại được đại quân yêu ma chứ?”

“ Ừ!”

“ Ngươi nói cũng có lý! Đại tiểu thư bọn họ quả thật đã lập được công lớn!”

“ Lợi hại! Không hổ là đại tiểu thư cùng thế hệ với chúng ta! Cũng có chút tự hào chung đấy!”

“ Thật vậy!”

“ Đương nhiên là thế rồi. Thành Khai Long chúng ta còn muốn tiến về phía trước nữa.”

Người kia tự hào nói.

“ Ngươi nghe ai nói đấy?”

“ Thì nghe những người phía trước bàn tán.”

“ ...”

Nam Bất Hưu cau mày.

“ Ừ thì dĩ nhiên là công của các ngươi. Chỉ là, các người có thể trắng trợn cướp đoạt công lao của Nhạc Võ Quân như vậy mà vẫn cảm thấy rất vui hay sao?”

Trải qua chuyện này, hảo cảm của Nam Bất Hưu đối với Lý Trường ninh và những người khác giảm xuống thêm một bậc.

Trong lòng thầm hạ quyết tâm sẽ không tiếp tục gặp gỡ bọn hắn nữa.

Cũng không phải phu quân của hắn!

Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, loại người này cho dù là người thân cận nhất, thì ở trong mắt bọn hắn đều chỉ là quân cờ mà thôi, nói không chừng đến lúc nào đấy có thể bán cả ngươi cũng nên.

Cách xa một chút sẽ tốt hơn.

Lắc lắc đầu, những chuyện này, không liên quan đến mình lắm. Chỉ cần đợi Nhạc Võ Quân đến, mình có thể từ chức rồi.

Không ngờ chờ đợi đến tận bảy ngày sau.

Trong khoảng thời gian này, Lý Trường Ninh và những người khác mời hắn đi ăn mừng rất nhiều lần. Nam Bất Hưu đều lấy lý do trú đóng Long thành để cự tuyệt.

Sáng sớm bảy ngày sau.

Từ phương xa bay đến rất nhiều thân ảnh, là Nhạc Võ Quân.

Nhạc Võ Quân lúc này không giống bộ dạng gọn gàng sáng sủa trước khi xuất chinh. Mà ngược lại, khôi giáp hư hại không chịu nổi, binh khí cũng chỉ còn phân nửa. May mà có đan dược bổ sung thể lực nên cũng không có người nào cụt tay cụt chân cả.

Nhưng mà có thể nhìn ra được số người bọn họ đã giảm gấp nhiều lần trước đó.

Nam Bất Hưu cảm khái, giết một ngàn địch thì tổn hại hết tám trăm người. Chiến tranh từ trước đến nay chưa bao giờ là trò đùa.

Nhạc Võ Quân trở về, Nam Bất Hưu và những người khác tháo giáp.

Bởi vì bọn hắn có công thủ thành nên tất cả mọi người đều đạt được một bảng đánh giá phân tích nhiệm vụ hoàn mỹ cấp năm sao.

Mấy ngày sau đó, một lượng lớn cao thủ tông môn trong biên cương tiến đến, bọn họ tạo thành từng đội ngũ, sử dụng phương thức thảm thức đi qua vùng hoang dã đã càn quét, tiêu diệt tất cả yêu thú cấp nhị giai trung đẳng trở lên.

Nam Bất Hưu cùng Lưu Như Mạn cũng tiếp nhận nhiệm vụ dọn dẹp yêu thú, thu được một lượng lớn quân công.

Có cao thủ ở bên cạnh, phạm vi nguy hiểm giảm xuống nhiều, một ngày có thể hoàn thành mấy chục nhiệm vụ.

Tuy rằng có rất ít nhiệm vụ đáng giá bốn, năm sao, nhưng mà cũng nhân dịp đại cục hiện tại kiếm lời không ít quân công.

Liên tiếp hai tháng từ lúc dọn dẹp thành Khai Long đến ranh giới Lân thành, lúc này mới xong xuôi.

Ngày trở lại thành Khai Long mới được biết không thể vào trong thành.

Ngay lúc Nam Bất Hưu đang kinh ngạc, tất cả người bên trong thành Khai Long đều bay ra.

Một thần quang sáng chói rực rỡ bay lên bầu trời thành Khai Long.

Là thủ tướng thành Khai Long – Nhạc Võ Tu.

“ Di chuyển về hướng đông nam cách thành Khai Long tám nghìn dặm, những người mới đến cũng đi theo sau.”

Giọng nói Nhạc Võ Tu truyền khắp các địa phương.

Mọi người thất kinh, thành Khai Long dời về phía nam à? Tại sao lại phải dời?

Là do đang xây dựng một thành thị cách đây tám nghìn dặm ? Hay là vì nguyên do nào khác?

Mọi người đáp dạ bảo vâng. Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn bay về hướng đông nam.

Lúc này tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng ầm ầm chấn động khắp trời, giống như trời long đất lở vậy.

“ Là từ hướng thành Khai Long!”

Nam Bất Hưu nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy thành Khai Long ầm ầm chấn động.

Sau một lúc, toàn bộ thành Khai Long tựa như một con giao long vậy, bay thẳng lên trời !

Khu vực số một long tiết làm đầu rồng, khu vực số một trăm long tiết làm đuôi rồng, dưới sự khống chế của Nhạc Võ Tu bay về hướng đông nam !

Dài mười dặm, cao ngàn dặm, cưỡi mây bay lên, uy phong lẫm liệt.

“ Ôi trời ơi!”

“ Thành Khai Long có thể bay lên kìa!”

“ Sao lại có thể như thế! Sao bay lên được vậy!!”

“ Thành Khai Long ngàn dặm thế mà lại như một con rồng bay lên chín tầng mây!”

“ ....”

“ Đây là pháp bảo à?”

Thâm tâm Nam Bất Hưu cũng vô cùng chấn động, chưa từng nghĩ đến thành Khai Long còn có thể bay lên như vậy !